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Йирик шацар агломерачияларининг шаклланиши ва ривожланиши
урбанизачия ва ацоли жойлашуви жаражнининг замонавий йфналишларини
ифодалайди ва улар кфпроқ «нотабиий» тарзда вужудга келади. Бундай мураккаб
тизимларнинг вужудга келиш механизми шундан иборатки, у авзаламбор,
цудудий мужассамлашув жаражнлари натижасида агросаноат ва транспорт
тугунлари асосида шаклланади. Бунинг негизида ишлаб шиқариш, урбанистик за
цудудий мужассамлашувнинг аниқ бир шаклдан иккинши бир шаклга фтиши
жтади.
Геоурбанист Г.М.Лаппо фикрига кфра, шацар агломерачиялари - шацар ва
қишлоқ ацоли қфрғонлари туркуми бфлиб, йирик марказлар атрофида
шаклланади. Улар урбанизачиянинг фшоғини, унинг асосий томонларини ошиб
беради. Бу эса, албатта, инсонларнинг яшаш тарзини кфрсатади *2+.
Ацоли қфрғонларининг агломерачияси жуда мураккаб ва яхлит цудудий
ижтимоий-иқтисодий тизим бфлиб, уларни фрганиш ишлаб шиқаришни, ацоли
жойлашувини, урбанизачиянинг ривожланишини тацлил қилишда муцим
ацамиятга эга. Одатда, агломерачияларнинг ядроси сифатида мустацкам
иқтисодий, демографик ва инфраструктура салоциятига эга бфлган йирик
хфжалик функчияли шацарлар цизмат қилади.
Ўзбекистон Республикаси
геоурбанистикасида Наманган вилояти
шацарлари ва уларнинг цудудий тизими фзига хос хусусиятлари билан ажралиб
туради. Минтақа Фарғона водийсининг шимолида, иқтисодий районнинг
Тошкент билан туташ қисмида жойлашган бфлиб, мамлакатда энг юқори, 64,6
фоиз урбанизачиялашган минтақадир.
Минтақа хфжалигининг таркиби, ихтисослашуви шацарлар тфри ва
тизимида фз аксини топади. 2018 йилда цудудда жами 128 та шацар ва ацоли
манзилгоци бфлган ва уларда 1774,4 мингдан ортиқ ацоли яшаган. Уларнинг 124
таси кишик, 3 таси фрта, 1та йирик шацарлардан иборат бфлган. 2006 йилда жами
шацарларнинг 89,4 фоизини ташкил этган кишик шацар ва шацаршаларда
ацолининг 38,8 фоизи, фрта шацарларда 8,4 фоизи, 5,2 фоизни ташкил этувши
йирик шацарларда 52,8 фоизи яшаган бфлса, 2017 йилда уларда мос цолда 59,1,
10,9 ва 29,9 фоиз ацоли тфпланган. Вилоятнинг урбанистик таркиби ассимметрик
кфринишга эга бфлиб, бу ерда катта шацар фақат Наманган бфлиб ацолиси 612,2
минг киши (2018 й.). Вилоятнинг ―иккинши шацри Чустда - 71,6 минг атрофида,
Чортоқда 55, Косонсойда 52.3 минг ацоли жойлашган. Поп, Турақфрғон, Ушқфрғон,
Уйши, Янгиқфрғон ―ярим фрта шацарлар синфига мансуб (20,0-50,0 минг киши).
Қолган барша 119 та шацар ва шацаршаларнинг ацолиси 20 мингдан кфп эмас. Шу
фринда Наманган шацри демографик ривожланишига алоцида тфхтаб фтмоқ
зарур. Сабаби профессор А.Солиев таъбири билан айтганда 1990-2000 йилларда
бу шацар фзига хос ―Наманган тезлигини наможн қилган.
Вилоят марказининг қулай иқтисодий географик фрни, Сирдарж социлида
жойлашганлиги тез ривожланишига, минтақанинг энг йирик марказларидан
бирига айланишига олиб келди. 1910 йилда Наманганнинг расман шацар
мақомини олиши, енгил саноат маркази сифатида ривожланиши натижасида
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атрофида Чуст, Оқтош, Чортоқ, Ушқфрғон каби йфлдош шацар ва қишлоқлар
шакллана бошлади. 1959 йилда агломерачиянинг таркибида 4 та шацар бфлиб,
168,8 минг шацар ацолиси бфлган. Шацарнинг тез фсиши, хусусан, ацолисининг тез
ортиб бориши агломерачиянинг кенгайишига олиб келган.
1962 йилда цозирги Наманган агломерачияси цудудида фақат битта туманга
бфйсинувши йфлдош ацоли қфрғони мавжуд эди. 1976 йили Чортоқ, 1979 йили
Тфрақфрғон каби ацоли қфрғонларининг шацар мақомини олиши, 1976 йили
Янгиқфрғон, 1979 йили Тошбулоқ ва Уйши каби ацоли қфрғонларига шацарша
мақомининг берилиши тарқоқ жйиқ агломерачияининг шаклланишига олиб
келди.
1990 йилдан бошлаб, агломерачия ядроси цисобланган Наманган
шацрининг шегаралари янги пайдо бфлган дацалари (Ахсикент, Оромгоц, Нуробод,
Гфзал, Цасанобод) цисобига цудудий жицатдан янада кенгайди. Натижада,
Наманган шацрининг майдони 1985 йилда 38,0 км2 ни ташкил этган бфлса, 1996
йилга келиб у 81,5 км2 га етди ва шу қисқа даврда Наманган шацри цудудий
жицатдан 2 марта кенгайди. 2019 йилга келиб шацар майдони 150 км 2 ни ташкил
этди [5]. Мазкур цолат асосан шацарнинг шимол ва шарққа томон горизонтал
кегайиши цисобига рфй берди.
Мамлакатимиз
қишлоқ
манзилгоцларида
саноат
тармоқларини
жойлаштириш ва шу асосда янги иш фринларини ташкил қилиш, қишлоқларни
тоза ишимлик суви, табиий газ, транспорт ва бошқа инфратузилмалар билан
таъминлашда 2009 йилнинг “Қишлоқ тараққижти ва фаровонлиги ” йили деб
эълон қилиниши катта ацамият касб этди. Мазкур йилда “Қишлоқ тараққижти ва
фаровонлиги” йили Давлат дастури қабул қилиниши ва унда қишлоқ жойлари
ацолисининг турмуш даражасини кфтариш, уларга сифатли тиббижт ва маориф
хизматини кфрсатиш, шацар ва қишлоқ фртасидаги ижтимоий-иқтисодий
тафовутларни камайтириш назарда тутилган.
2009 йил бошигаша бфлган даврда минтақа шацарлар тфри ва тизимига
шаклланиш нуқтаи назаридан қаралганда, у олдинги 10-15 йил ишида деярли
фзгармаган. Бироқ, 2009 йилнинг март ойига келиб вазият тубдан фзгарди.
Юқорида айтилганидек бу йилдан бошлаб асосий эътибор қишлоқ жойларига
қаратилди. Бу эса 2/3 қисми қишлоқларда яшовши Ўзбекистон шароитида энг
долзарб масалалардан цисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Мацкамаси томонидан 2009 йилнинг 13 мартида “Ўзбекистон Республикаси ацоли
пунктлари-нинг маъмурий-цудудий тузилишини такомиллаштирига доир
қфшимша шора тадбирлар тфғрисидаги” қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга
асосан мамлакати-миздаги 966 та қишлоқ ацоли пунктлари шацар посжлкаси
тоифасига киритилди *1+. Бунда асосий эътибор Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2005 йил 14 июлдаги ПҚ-120-сонли қарори талабларига мувофиқ
саноат корхоналари, қурилиш-лар, темир йфл станчиялари ва бошқа муцим
обьектлар яқинида жойлашган, камида 200 минг ацолиси бфлган қишлоқ ацоли
пунктларини мавжуд шегаралари доирасида шацаршалар гурухига киритилди.
Шунга кфра Наманган вилоятида 109 та қишлоқ ацоли пунктлари шацаршага
айлантирилди.
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Наманган вилояти шацар манзилгоцлари орасида шацаршалар кфпшиликни
ташкил этади. Жумладан, Поп туманида улар 15 та, Янгиқфрғон туманида 19 та,
Тфрақфрғон ва Уйши туманларида 13 тадан. Ушбу цолат айнан шу цудудларда
мецнат ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятининг мавжудлигидан
далолат
беради. Чуст, Тфрақфрғон, Поп, Наманган, Ушқфрғон, Хаққулобод
шацарлари Наманган саноат тугуни ва агломерачиясини цосил қилишда муцим
ацоли пунктлари цисобланади. Шацарлар ва транспорт тизимининг биргаликда
жойлашуви минтақада агломерачиянинг вужудга келиши ва ривожланишида
асосий таянш бфлиб хизмат қилади.
Наманган агломерачиясининг географик фрни нуқтаи назаридан асосий
цусусияти Фарғона водийсининг тоғолди қисмларида цамда дарж хавзасида
жойлашганлигидир. Ацоли жойлашувининг бундай мураккаб ва мукаммал
тизими Наманган агломерачияси минтақавий иқтисодижтида фзининг қатор
хусусиятлари билан ажиралиб туради. Улар:
- дарж хавзаларининг дельталарида жойлашганлиги, уларнинг суғорма
децқоншилик билан шамбаршас алоқадорлиги;
- ацолисининг асосий қисмини кишик ва фрта бизнес билан машғуллиги,
агросаноат мажмуининг ривожланганлиги;
- мецнат ресурслари катта қисмининг қишлоқ хфжалигида бандлиги;
- ацоли сонининг тез фсажтганлиги ва шацар ацолиси салмоғининг
юқорилигидир.
Ш.Жумаханов тадқиқотлари бфйиша Наманган агломерачияси ацолисининг
сони жицатдан республикада Тошкент, Самарқанд ва Фарғона-Марғилон
агломерачияларидан кейин 4-фринда туради (1998 й)*3+. С.Таштаева
тадқиқотларида эса 2-фринда келтирилган (2011 й)*4+. Ш.Жумаханов
тадқиқотларида агломерачия Наманган шацар ва унга яқин жойлашган 6 та
маъмурий туман миқжсида (Тфрақфрғон, Косонсой, Янғиқфрғон, Чортоқ, Уйши ва
Наманган) фрганилган. Радиуси 20-25 км. Агломерачия таркибидан Наманган
шацридан ташқари 2 та шацар - Чортоқ ва Тфрақфрғон, 3 та шацаршалар - Уйши,
Янгиқфрғон, Тошбулоқ цамда йирик қишлоқ йиғинларидан Қфқимбой,
Жийдакапа, Еркатай, Ўнхажтлар цам жой олган. Наманган агломерачиясининг
майдони 1,9 минг км2. бфлиб, вилоят цудудининг 25,0 фоизини ташкил этган ва
ацолисининг сони 546,4 мингтага тенг бфлган.
Цозирги Наманган агломерачиясининг шаклланиши ва ривожланиши
минтақавий иқтисодижтнинг ягона тизими ва умумий транспорт тури билан
боғлиқ. Маркази асосий транспорт тугунида бфлиб, бу ердаги йфлдош шацар ва
қишлоқларнинг жойлашувида атрофни фраб олган тоғлардан оқиб тушувши сой
ва даржлар муцим фрин тутади.
Таъкидлаш жоизки, агломерачия ядроси цисобланган Наманган шацри
атрофдаги йфлдош ацоли қфрғонларига кфпроқ шакллантирувши омил
вазифасини бажаради. Бинобарин, бу жаражн агломерачиянинг цудудий
жицатдан энига томон ривожланшига ва янада кенгайишига таъсир кфрсатади.
Агломерачияларнинг кфлами ва даврий фзгаришларига асосланиб, Наманган
шацри ва унга яқин туманлар алоқадорлигини цисобга олиб, агломерачия
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таркибига Норин, Чуст, Мингбулоқ туманларининг тахминан 50 км радиус
атрофидаги айрим қисмларини киритиш мақсадга мувофиқ.
Юқоридаги тацлиллар ва фрганишларга асосланиб қуйидаги хулосаларни
шиқариш мумкин:
- Наманган агломерачиясининг шаклланиш хусусиятидан келиб шиқиб
унинг ривожланишини тартибга солиш, ер-сув зацираларидан тфла
фойдаланиш цамда экологик муаммоларини изшил ешиб бориш;
- шацарсозлик
ва
район
планировкасининг
илмий
асосланган,
цозирги замон урбанизачиясининг барша салбий оқибатларини
бартараф этадиган жицатларини инобатга олган цолда жорий этиш;
- агломерачия ядросининг “зфриқишини” олдини олиш мақсадида йфлдош
ацоли қфрғонларида доимий суръатда ацолининг яшаш шароитларини
яхшилаш;
- атломерачия ядроси Наманган шацри ацолиси сонининг фсишини цисобга
олган цолда замонавий корхоналарни кенгайтириш ва кишик саноат
зоналарини кфпайтириш лозим ва х.к.
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